**ФОЛЬКЛОРНІ ДЖЕРЕЛА**

**ПРО ЗАСНУВАННЯ МІСТА КРИВОГО РОГУ.**

Легенди і перекази про заселення території в районі злиття Інгульця та Саксагані, в своїй більшості, зафіксовані в 30-60-х роках ХХ століття збирачами фольклору і аматорами. Слід підкреслити, що легенди передавалися з покоління в покоління й можуть мати під собою певний історичний підтекст.

Найбільша добірка (8 легенд) надрукована в книзі «Історичний фольклор Криворіжжя», виданій 2001 року. Наводимо з неї суть інформації на предмет виникнення поселення Кривий Ріг:

1. Легенда «Сечевой казак Рог». На схилі літ козак Ріг вибрав місце для зимівника біля злиття Інгульця і Сакагані. Він був кривим (сліпим) на одне око. Згодом біля його хутора почали селитися інші козаки (с. 6).

2. «Дід Ріг». Старий козак на прізвище Ріг оселився поруч із старовинним чумацьким шляхом. Зимівник існував до Жовтоводської битви (1648 р.) Саме від нього пішло поселення (с. 26).

3. «Про Кривий Ріг». Жили два брати, старшого звали Глібом, а молодший був кульгавим. Поставили вони зимівник поблизу річки і корчму поблизу чумацького шляху (с. 27-28).

4. «Матвій Ріг». Поселення заснував козак Матвій Ріг, учасник Жовтоводської битви, який після одруження поставив хутір на Саксагані біля чумацької дороги (с. 33).

5. «Корчма при дорозі». Старий козак Ріг оселився біля злиття двох річок і поставив корчму на тракті (с. 34).

6. «Кошовий Ріг». Поселення названо на честь козака Ждана Рога, якого в 1666 році обрали кошовим отаманом. Після його загибелі зимівник названо його іменем (с. 40).

7. «Легенда про Кривий Ріг». Кульгавий козак поставив краю дороги корчму, куди заїздили подорожні. Назва походить від коров’ячого рогу, з якого він частував гостей (с. 42).

8. «Іван Ріг». Полковник Війська Запорізького, командував козачими залогами, які стояли на Інгульці. На честь нього названо оселення (с. 56) [1].

Останню легенду ми можемо співвіднести до особи, що реально існувала – Івана Рога, який в 60-х роках ХVІІ століття вибирався кошовим отаманом, організовував і очолював (разом з І. Сірком) похід на Крим у 1667 році [2].

Сюжети, аналогічні наведеним легендам, були опубліковані різними дослідниками краю в ХХ столітті.

Так, у збірці «Савур-могила», де опубліковано легенди, зібрані в регіоні в ХІХ столітті, подано «Кривий Ріг»: «Був собі кривий козак на прізвище Ріг. І мав він шинок на Кодацькій дорозі, що йшла аж у саму Січ. Там й могила, що зветься Баба. То кожний подорожний, було, їде тай повертає в шинок до кривого козака Рога. Кажуть було: «Чи не далеко нам їхати?» – «Та їдьмо аж до Кривого Рога, а там щось перекусимо та й спочинемо». То згодом і все поселення, яке з’явилося на цьому місці, назвали Кривий Рогом» [3].

В «Історії міст і сіл УРСР» також наводиться легенда про засновника Кривого Рогу: «Першим поселенцем у цій місцевості, за легендою, був козак Ріг, який втратив у боях одне око і був прозваний «Кривим» Рогом. Гадають, що від цього імені і пішла назва поселення» [4].

Місцевий краєзнавець С. Бурлаков у своїй книзі «Криворізькі горизонти» також наводить поширену версію легенди про козака Рога, який втратив око і був прозваний «Кривим» [5].

Згадав легенду про засновника у своєму путівнику «Криворіжжя» і П.Л. Варгатюк: « Гадають, що засновником зимівника був козак Ріг. Поранений у боях у ногу, чи втративши око, прозваний через це «Кривим» Рогом, козак облишив військову службу і оселився на Саксагані. З часом поряд з ним розмістилися оселі інших відставних запорожців, чумаків та селян, що втекли від кріпацтва. Зимівник згодом став хутором, а далі – селом. Ім’я першого поселення перетворилося у назву нового села» [6].

Легенда про засновника міста, аналогічна вище названим, наведена в книзі «Кривий Ріг»: кульгавий на одну ногу чоловік поставив край дороги корчму, де гостей частували горілкою в баранячому розі [7].

Спільною рисою наведених переказів є те, що запорожець і українець поселився у сприятливому для проживання та господарювання місці біля злиття Інгульця та Саксагані, й по імені якого названо поселення. Проте в цих легендах є певні розбіжності, в яких особистість засновника трактується по-різному:

1. Козак Ріг був сліпим (кривим) на одне око;

2. Козак Ріг був кульгавим на одну ногу;

3. Козак Ріг не мав фізичних вад;

4. Зсновник Матвій Ріг був рядовим козаком;

5. Жадан Ріг був кошовим отаманом, на його честь назване село;

6. Іван Ріг – полковник Війська Запорізького; на його честь назване поселення;

7. Козак Ріг був самітнім, поруч з ним поселилися інші;

8. Засновник був одруженим;

9. Засновник був шинкарем.

Всі легенди об’єднує мотив заселення території сучасного міста запорожцями. В них немає вказівок на час появи зимівника, в деяких випадках це відбувалося після битви під Жовтими Водами. Відсутні також дані про будівництво церкви.

В силу специфіки фольклорних джерел і зокрема їхньої пізньої фіксації, їх використання можливе при підтвердженні сюжетів документами або іншими джерелами.

**Джерела та література**

1. Історичний фольклор Криворіжжя. // Упорядники О. Мельник, В. Стецюк. – Кривий Ріг, 2001. – 306 с.

2. Історія українського козацтва. Т. 1. – К., 2006. – С. 382.

3. Савур-могила. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. – К., 1990. – С. 217.

4. Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область. – К., 1969. – С. 285-286.

5. Бурлаков С. Криворізькі горизонти. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 5.

6. Варгатюк П.Л. Криворіжжя. Путівник. – Дніпропетровськ, 1969. – С. 6.

7. Кривий Ріг. // Відп. редактор М.К. Дабіжа. – Запоріжжя, 2000. – С. 22.